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КЕНГАСБАЙ РАҲМАНОВНИНГ «ЕДИГЕ» ДРАМАСИДА ОБРАЗ ЯСАШ
ХУСУСИЯТИ
Палымбетова Малика Жанабаевна
Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети
докторанти
Аннотация: Мақолада драматург Кенгасбой Раҳмановнинг «Едиге» мусиқий
драмасининг халқ достони «Едиге»дан ўзгашалиги ва унга ўхшаш жиҳатлари, образлар
системаси, драманинг композиция масалалари анализ қилинган.
Таянч сўзлар: драма, достон, образ, характер, композиция, акт, сюжет.
СИСТЕМА ОБРАЗОВ ДРАМЫ “ЕДИГЕ” У КЕНГАСБАЙ РАХМАНОВА
Палымбетова Малика Жанабаевна
Докторант Каракалпакского государственного университета именно Бердака
Аннотация: В статье анализируется драматическая композиция драматической
драмы Кенгасбай Рахманова музыкальная драма «Едиге» из здания народного эпизода Едиге
и система образов ее героев.
Ключевые слова: драма, эпос, образ, характер, композиция, акт,сюжет.
THE SYSTEM OF IMAGES OF KENGASBAY RAKHMANOV’S THE “EDIGE”
DRAMA
Palimbetova Malika Janabaevna
Doctoral student of Karakalpak state University named after Berdakh
Abstract: The article analyzes the dramatic composition of the dramatic drama of
Kengasbay Rakhmanov’s «Edige» musical drama from the building, of the people’s episode «Edige»
and the system of images, of its characters.
Key words: drama, epos, image, character, composition, act, syujet.
ХХ аср қорақалпоқ драматургияси жанр жиҳатдан ривожланиб, дунё
адабиёти намуналарини ўзида мужассам этган ҳолда бу соҳага янги илгари бўлмаган
адабий турлар, жанрий шакллар кириб келди. Бундай жанрларнинг пайдо бўлиши
фақат насрий, назмий жанрлардагина эмас, драматургия жанрида ҳам кўзга
ташланади. Масалан, эпик асарларнинг драмага ўтиш жараёни. Эпик жанрларга
роман, повест, ҳикоя, новелла, эртак, достонлар кирадиган бўлса буларнинг деярли
ҳаммасининг сюжети асосида янги жанрнинг пайдо бўлганлигини кўрамиз.
Эпик асарларда воқеалар кенг турда баён қилувчи, ҳикоянавис ёки
қатнашувчи персонажлар нутқлари асосида баён қилинади. Ўша даврга тегишли
маълумотлар тўпланиб воқеалар, персонажлар типиклаштирилади. Драматик
асарларда эса умуман бошқача. Драманинг асосий нишонаси саҳна бўлса, шу
драматик асарлар саҳна учун мослаштириб ёзилади, воқеалар саҳна ҳаракатлари
орқали очиб берилади. Унда муаллиф баёни учрамайди. Айтиб берувчи, ҳикоянавис
қатнашмайди. Фақат воқеалар персонажларнинг, диалоглари, монологлари, хатти233
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ҳаракатлари, мимикалари билан ифодаланади. Бу хусусиятлар юқоридаги икки
жанрни бир-биридан ажратиб туради. Адабиётда пайдо бўлаётган бундай ҳолатни
қардош ўзбек, қозоқ адабиётларида ҳам учратамиз. Қардош қозоқ адабиётига назар
соладиган
бўлсак,
эпик
жанрдаги
асарларнинг
драматик
асарларга
айлангантирилганлари мавжуд. Улардан «Енглик кебек», «Байбише-тоқал»,
«Қаракөз», «Абай» каби трагедияларини санаб ўтишимиз мумкин. Бизнинг
қорақалпоқ адабиётимизда ҳам шундай жанрларнинг ўзаро таъсири натижасида
юзага келган асарларда учрашади.
«Ўтган асарнинг 40-йиллардаёқ «Алпомиш» достонининг сюжети асосида
яратилган «Алпомиш» мусиқали драмаси халқ достонларини саҳналаштиришда
дастлабки қадам бўлди. Шундан сўнг А. Бегимов, Т. Алланазаровларнинг «Ғариб
ошиқ» достонининг сюжети асосида яратилган шу мавзудаги мусиқий драмаси
(1955), А. Шамуратов, И. Юсуповларнинг «Қирқ қиз» достонининг сюжети асосида
яратилган мусиқий драмаси (1965), Қ. Матмуратовнинг «Шарьяр» достонининг
сюжети асосида яратилган драмаси (1992), К. Раҳмановнинг яқин йилларда
саҳналаштирилган (2017-йил март) «Едиге» достонининг сюжети асосида яратилган
асари, китоб ҳолида босмадан чиқди. «Амир Темур ва Эр Едиге (Уллы атланыс)
тарихий мусиқий драмаси бадиий йўлнинг давоми бўлди»[1]. Бунда халқ
достонларининг асосий сюжетига, қаҳрамон образларга қўшимча ўзгаришлар
киритилгани билан асарнинг асосий ғояси сақланган ҳолда янги драматик асарнинг
яратилганини кўришимиз мумкин. Бу фикрларимизни исботлаш учун ёзувчи
Кенгасбай Раҳмановнинг «Едиге» мусиқий драмасини кенг мушоҳада қилишни
маъқул кўрдик.
Даставвал достон ҳақида: достон қорақалпоқ халқининг энг севимли
достонларининг бири. Унда ХIV асрда яшаган тарихий қаҳрамонлар Сатемир,
Тўхтамиш ва Едигелар ҳақида сўз боради.
Драманинг сюжети Эрпўлат бахши Рамимберди ўғлидан Қ.Айимбетов
томонидан ёзиб олинган нусхаси ва Қияс бахши Қайратдиновдан ўғли Қалбай
Қайратдинов томонидан ёзиб олинган нусхаларнинг сюжети асосида яратилган.
Драмага қаҳрамоннинг тўлиқ ҳаёти олинмасдан, қаҳрамоннинг турмушидан маълум
бир парчалар олинади. Бу драма 2017 йил режиссёр Ж.Султабаев, А.Қудайназаров
томонидан саҳналаштирилган. Драмада персонажлар сони чекланган бўлганлиги
учун тахминан 16-17 персонаж иштирокидаги воқеалар очиб берилган. Асосий
қаҳрамонлар йил, ёш, вақт мувозанатини ҳисобга олиб 2 ёки 3 актёр бир
персонажнинг ролини бажарган. Масалан, Едиге образини –М.Усенов,
Т.Алланазаров,
С.Ерниязовлар,
Тўхтамишхон
образини–О.Қосимбетов,
Б.Назаримбетов,
Б.Абденовлар,
Сатемир
образини–Б.Узақбергеновлар,
А.Назаримбетовлар ўйнашган. Драма композицион жиҳатдан 7 парда, бир неча
кўринишлардан иборат. Драманинг кириш бўлимида саҳнанинг тўрида Сўппосли
Сипра жиров толғау айтиб ўтирган жойидан бошланади. Биринчи пардада Едиге
билан отбоқарнинг ўзаро суҳбати тасвирланади. Бу реплика орқали Едигенинг касбкори очилади. Шу картинада саҳна гунгуртлашиб Тукли Аёз бобонинг садоси
эшитилади. Бу садо Едигенинг ким эканлигини достондагидек воқеаларни кетма-кет
кенг турда тасвирламай, Едигенинг Дўн дарёсининг бўйига нима сабабдан ташлаб
234
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кетганлиги, Тўхтамиш хоннинг қўлига қандай тушиб қолганлигини баён қилиш
усули муаллиф томонидан ўйлаб топилган. Бу орқали муаллиф воқеани тасвирлаб
вақтни олиб ўтирмасдан драманинг вақти чегараланганлигини ҳисобга олган.
Драманинг достонга ўхшаш жиҳатлари кўп. Достоннинг иккиала вариантида
ҳам, драмада ҳам Едигени Тўхтамиш хон от боқиш учун юборгани берилган.
Шунингдек,
Едигенинг
донолигини
билган
мерган
билан
қушчининг
келишмовчилиги ечиб берган эпизодда ҳам кўринади. Драманинг биринчи
кўринишида икки аёлга бир болага талашиб, унинг ҳақиқий онасини топиш учун
қилган ҳаракати орқали Едигенинг давлат маслаҳатчиси экани ҳам тасвирланган.
Бундай воқеа достоннинг Қияс жиров вариантида ҳам учрайди. Шунингдек,
достонда Ноғайли юртининг кўпчилиги Едиге томонга ўтиб олаётгани, унга
Тўхтамишнинг қаҳри келиб, вазирларини йиғиб кенгаш сўраб энг охирида Едигени
ўлдириш қарорига келиш воқеалари икала вариантда қўлланилган. Лекин бу
воқеалар драмада узундан-узоқ қилиб эмас, балки Тўхтамишнинг олдига арз қилиб
келган Кенжамбой, Қосназарларнинг диалоги орқали айтилади. Едигенинг
Тўхтамиш саройига борганида унга Тўхтамишнинг хотини Қорасочнинг қатиқ
уйтдим деб қатиққа солиб юборган ичидаги заҳарни жауҳарнинг сўриб олганидан
сўнг ичиш воқеалари драмада ҳам, достонда ҳам бирдек қўлланилган.
Тўхтамишхоннинг саройидаги Кенжамбой жиров жаҳл билан кетган Едигени
қайтариш учун юборилади. Бироқ Едиге унинг гапига кирмай Сатемирхоннинг
юртига кетиб қолади. Шунингдек, драманинг достондан ўзгача хусусиятлари ҳам
йўқ эмас. Драмада эпизод бирдан Едигедан от боқиб юрган жойидан бошланади.
Воқеа бирдан ривожланиб Едигедан ақл-кенгаш сўровчиларнинг сони кўпайиб
бораётганлигини айтиб келган Кенжембой билан Қосназарнинг гапига эргашган
Тўхтамиш, Едигега қарши чиқиб уни ўлдириш ҳарактига тушади. Бу эпизодда воқеа
ривожланади. Тӯртинчи пардада Тўхтамишхон ва унинг хизматкорлари Едигени
ўлдириш мақсадида унга бағишлаб Оқ ўтов тикиб зиёфат уюштиради. Зиёфатда уни
маст қилиб ўлдиришни режалаштиради. Лекин, режа улар ўйлагандек бўлмайди.
Едиге бу ерда ҳийла борлигини сезади. Хон қора тўнини кийгизган вақтда Едигени
ўлдиришга келишган бўлади. Бироқ шу вақтда Тукли Аёз бобо садоси эшитилиб
Едигени ўша жойдан олиб чиқиб кетади. Бу эпизод Тўхтамишхон ва Едиге ўртасида
зиддиятни юзага келтиради. Натижада Едиге энди хонни ўзига дўст эмаслигини
билиб Сатемирхоннинг юртига отланади ва ундан ёрдам сўрашни режалаштиради.
Сатемирхон уни илиқ кутиб олади. Сатемирнинг девони Едигенинг ташқи
кўрининшини таърифлаганда хон ҳаяжонланиб тахтидан учиб туради. Масал:
Девон: Билмадим қай юртдан чиқишин унинг,
Хонликка ғойибдан бир меҳмон келди,
Остида ўшқирган савлатли оти,
Ўшқириғи камида миннга баробар
Қад-қомати Алидан баланд,
Бир ботир кўрганлар ҳайрон қолгудек,
Аравадек кенг кўкракли нор экан,
Икки эгни эшикдек, кўзлари қора[2.34]
235
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Едигенинг портретини муаллиф шундай таърифлайди. Воқеа шундай давом
этаверади. Едигенинг келганига қувонган Сатемирхон мени парвардигорнинг ўзи
қўллаб сени ёрдамга юборди деб кутиб олади. Сатемирхон Қора алп девнинг қўлида
қолиб кетган ёлғизи Ақбилек ойимни олиб келишни Едигега буюради. Едиге уни
эсон-омон олиб келиб акасига топширади ва энди Едиге Едил-Манғит юртида
қолган халқини қутқаришга қирқ минг лашкар бериш ваъдасини эслатиб Сатемир
билан бирга Тўхтамишхон юртига элини озод қилишга отланади. Драмада воқеалар
шундай ечим топади. Достонда эса Едиге эсон-омон келиб, ўзига қалинлик қилиб
олиб саройида тўй бериб айшу ишрат қилиб яшайди. Сўнг воқеалар ривожланиб
бораверади. Едиге кетгандан сўнг хўжа уруғидан сайлаб олган Қорақош деган
аёлнинг қорнида 6 ойлик ҳомиласи қолган эди. Орадан ўн тўрт йил ўтиб у ҳам
Тўхтамишхоннинг зулмига чидай олмай элдан бош олиб кетиб акасини излаб
чиқади. Бўлган воқеаларни айтиб Сатемирдан лашкар олиб юриш қилади. Едиге
Тўхтамишхон пойтахтининг ярмини бўлиб олиб Едилнинг нариги томонида ўз
пойтахтини тузади. Тўхтамишхон орадан йиллар ўтиб ваъдасидан тониб Едигенинг
юртига оёқ қўяди. Натижада ўртада уруш юзага келади. Бу сафар Тўхтамишхоннинг
калласини Едигенинг ўғли Нуратдин кесиб олади. Бояги Қора Алп девнинг қарғиши
тегиб ўз боласи чап кўзини чиқариб олади. Кенжамбойнинг ғийбат сўзлари
натижасида ота-бола ўртасида совуқлик тушади. Нуратдиннинг қалинлигига акаси
қўл суқиб, буни эшитган Нуратдин элдан бош олиб чиқиб кетади. Паренг
подшосига бориб у ерда элни Дев қўлидан озод қилиб Паренг подшосининг қизига
уйланади, орадан тўққиз йил ўтиб қайта элига аралашади. Едиге боласини кечириб
тахтни боласига топшириб шоду-хуррамликда яшайди-деб достон ўз якунига етади.
Драмада эса Едиге билан Сатемирхоннинг Тўхтамишхон элига юриши билан ўз
ечимини топади. Муаллиф воқеанинг кейинги бўлимини тасвирламасдан уни
томошабинлар ҳукмига ҳавола қилиб қўяди. Шунингдек, драманинг жанрий
сифатлари ҳисобга оладиган бўлсак вақт чегараси, шунингдек, драматик асар
ёзилиш тартиби бўйича 35-40 бетдан ошиб кетса бу драма зерикарли бўлишга олиб
келади. Шунинг учун бу асар муаллиф томонидан саҳна талабларини ҳисобга олиб
тўғри ишланган. Драмада достондаги барча иштирокчилар қатнаштирилган. Лекин
достондан ўзига хос хусусияти достоннинг икки вариантида ҳам Сатемирхоннинг
хотини исми берилмаган. Драмада эса Ойсултон хоним деб келтирилган. Бу
муаллифнинг янгилиги. Демак, К.Рахмановнинг бу драмаси кўпроқ Қ.Қайратдинов
томонидан ёзиб олинган Қияс жиров Қайратдинов вариантидан олинган.
Драмада сюжет 16-17 персонаж ёрдамида очиб берилади. Бунда бош
қаҳрамон Едиге, Тўхтамишхон, Сатемирхон образлари.
Едиге образи ўз бўйнига мардлик, халқпарварлик, донолик хусусиятларини
бири-бирига боғлаган ҳолда тасвирлаган. У халқ орзу қилган, уларнинг
армонларини амалга оширадиган, Тўхтамишхоннинг зуғумидан озод қилувчи
бирдан-бир куч. Элининг тинчлиги учун оиласи, бола-чақасидан кетиб Сатемирдан
ёрдам сўраб халқини қутқариш учун қилган ҳаракатлари унинг ботирлигини
кўрсатади. Масалан:
Тўхтамишхоннинг Едиге келди деса ўрнидан учиб тахтидан тушиб
ҳаяжонланиб қолиши унинг ботирлик портрети қурилган. Персонажлар ўз сўзлари
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орқали воқеани ривожлантириб, авж олдириб ўтиради ва бу орқали
персонажларнинг характери, хулқ-атвори очилади. Бу ҳақида қозоқ олими
Н.Каримов
«Драматик
асарлардаги
бирдан-бир
босим
сўз
туркуми
персонажларнинг сўзида, айрим вақтларда (бир асарда кам, иккинчисида кўпроқ)
муаллиф сўзи (ремарка) да қўлланилади. Бироқ у иккинчи даражадаги мустақил
усул (пьесадаги ремарка орқали ҳеч ким, ҳеч қачон образ яратиб, персонажларнинг
ички дунёсини очмаса керак) ҳар бир асардаги, ҳар бир персонаж тилига
қўйиладиган асосий талаб персонаж сўзининг мазмуни билан, тури жиҳатдан
персонажнинг хулқига, психологиясига мос, маданий даражасига хос ҳаёт
тажрибасига, муҳитга, касбига, воқеа бўлаётган шароитга ва ҳ. мос қилиб берилади,
ерсонажнинг сӯзидан унинг характерини танишга имконият туғдиради» [3.10-14]дейишса, ўзбек олими Т. Бобоев: «Одатда, қаҳрамоннинг индивидуал тили унинг ўз
ҳаёт тажрибаси, дунёқараши, ақл-идроки, хулқ-атвори, маданий даражаси,
психологияси ва касб-корини аниқ характерлаб беради. Қаҳрамоннинг сўзи орқали
унинг қандай одам эканлигини англаш мумкин» -деган эди [4.168].Олим Қ.Султанов
«Драматик асарда персонаж тили шу персонажни индивудуаллаштириш ва
типиклаштиришда катта вазифа бажаради. Ҳар бир одамнинг сўзи унинг
турмушдан олган тажрибасини, маданиятини, характерини кўрсатиб туради» - деб
келтиради [5.117].Демак, драмадаги персонажларнинг сўзлари орқали уларнинг
хулқ-атвори, касби, муҳити маълум бӯлиб туради. Масалан:
Едиге:
Отлар тушунмас бошқани, балки
Ё тушунмас отни бошқалар…
Тушуниш қийин ҳайвондан кўра
Манови одамзоднинг ички дунёсини.(ўйланиб)
Мени ўғли дейди Тӯхтамишхоннинг,
Мен ҳам ўғлиман бошқалар учун,
Магар шу жойда ўзга сир бордур…[2.6]
Драмадаги ушбу қаторлар Едигенинг отбоқар бӯлиб ишлаётган касбини
англатиш билан бирга, унинг ички психологиясини, яъни бўлиб ўтаётган воқеаларга
муносабатини, тушунмовчилигини, инсониятнинг ички дунёсини тушуниш
қанчалик қийин бўлганлиги боис хон боласи бўлатуриб унинг чўпон бўлиб юриш
сабаби не эканлигини билмаганлиги, тушунмаганлиги балким у акаси эмас деган
фикрларнинг пайдо бўлганлигини персонажнинг сўзлари орқали воқеаларга
муносабатини, психологиясини билдириб келган.
Тўхтамишхон баъзи ўринларда ақлли, ўз фикрига эга хон сифатида, баъзи
жойларда шахсий қарор қабул қила олмайдиган, иккиюзламачи хон сифатида
(Вазирларининг гапига кирадиган Едигени, сўнгра боласи Нуратдинни
ўлдиртирмоқчи бӯлади) кўзга ташланади.
Сатемирхон образи драмада тўлиқ очилмаган. У фақат Едиге ёрдам сўраб
борганида унга ёрдам берувчи куч, яна Едигенинг ботирлигини кўрсатиш учун Алп
дев билан учрашувтирувчи эпизод персонажи сифатида қатнаштирилган. Демак,
муаллиф воқеани узоқ кўринишлар ёрдамида бош қаҳрамонларнинг, халқнинг
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орзу-умидларни очиб беришни мақсад қилган ва юқори натижаларга эришган деб
айтсак бӯлади.
Хулоса қилиб айтганда, драматург К.Рахманов узоқ вақтлардан буён
адабиётимизда наср, драматургия ва лирика соҳасида қалам тебратган қорақалпоқ
адабиётининг вакилларидан бири. У яратган асарлар адабиётимизда жанр жиҳатдан
бадиий жиҳатдан янгилик бўлиб қўшилмоқда. Биз сўз қилган асарида қорақалпоқ
адабиётида 40-йиллардан буён келаётган адабий дастурнинг давоми бўлиб, бу
традиция ҳалиям бор эканлигини, бундан сўнг ҳам бўлишини кўрсатди. Бу адабий
ривожланиши, адабиётчи олимларнинг илмий тадқиқ қилиниши кутилаётган
масалалардан бири.
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